ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

**ĐƠN VỊ …..……………………**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM**

*(Kèm theo công văn số1750/GDĐT-CTTT ngày 11 tháng 6 năm 2020)*

1. **TỔ CHỨC THỰC HIỆN:**
2. **Công tác chỉ đạo, ban hành kế hoạch triển khai**
3. **Phát động Tháng hành động vì trẻ em**
4. **Nội dung hoạt động đã triển khai**
5. **Kinh phí tổ chức**
6. **Tổ chức phát động, kinh phí và công trình dành cho trẻ em:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tổ chức phát động Tháng hành động vì trẻ em** | | **Công trình dành cho trẻ em** | | **Kinh phí cho Tháng hành động vì trẻ em** | |
| Số điểm phát động | Số trẻ em tham dự | Số công trình xây dựng mới | Số công trình nâng cấp | Ngân sách nhà nước | Vận động |
|  |  |  |  |  |  |

1. **Hoạt động hỗ trợ trẻ em:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tặng quà** | | **Cấp học bổng** | | **Khám bệnh, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em** | |
| Số lượng trẻ em | Kinh phí | Số lượng trẻ em | Kinh phí | Số lượng trẻ em | Kinh phí |
|  |  |  |  |  |  |

1. **Hoạt động có sự tham gia của trẻ em và vui chơi giải trí:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Các hoạt động có sự tham gia của trẻ em (Diễn đàn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, câu lạc bộ, đội, nhóm, tham vấn, thăm dò, lấy ý kiến trẻ em,…)** | | **Các hoạt động vui chơi, giải trí (hội thi, cắm trại, thể thao, du lịch, tham quan)** | |
| Số lượng  hoạt động | Số lượng trẻ em tham gia | Số lượng  hoạt động | Số lượng trẻ em tham gia |
|  |  |  |  |

1. **ĐÁNH GIÁ CHUNG:**
2. **Những kết quả đã đạt được, bài học kinh nghiệm**
3. **Những khó khăn, tồn tại**
4. **Kiến nghị, đề xuất**